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predict  what’s  coming.  Sonia  is  Professor  of  Social  Psychology  at
LSE’s Department of Media and Communications and has more than 25






Our  project  focuses  specifically  on  ‘parenting  for  a  digital  future’,  seeking  to  understand  how
parents approach such a seemingly­impossible  task – with what hopes and anxieties or worries
about their child, and with what vision of ‘the digital’ or sense of their own agency?
Many  have  commented  on  today’s  sense  of  time  speeded  up  –  more  technologies,  more
information, more  change on  the way. No wonder parents  can  feel overwhelmed,  even  as  they
welcome ever smarter, more personalised, converged and flexible technologies into their homes.
What technology means
Here’s where evidence can be useful, even surprising on occasion.  In a  recent post,  I  reviewed










replacing  older  rules  about  whether  to  allow  TV  in  the  bedroom.  We  might  also  ask  critical
questions  about  the  affordances  of  these  different  devices  –  it’s  quick  to  download  or  stream
content  onto  a  tablet,  but  is  it  as  easy  to  create,  design,  code  or  upload  content  onto  a  tablet
compared with a laptop? Is anything “lost” if children favour tablets over laptops?





texts,  marks  a  potentially  fundamental  shift  in  literacy  practice,  partly  in  response  to
commensurate  increased  efforts  on  the  part  of  the  content  industry  to  grab  and  hold  children’s
attention.
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access,  and  the  more  these  become  tailored  and  targeted  to  specific  groups  (mums  or  dads,
toddlers  or  teens,  girls  or  boys),  the  less  there may be  that  families  share.  Let’s  not  get  overly
nostalgic about shared media experiences that never really happened very often in practice. But
still,  it’s  noteworthy  that  as  everyone  engages  with  their  own  screen  –  and  with  mainstream
channels broadcasting ever  less  for  children –  it’s not only harder  for parents  to  look over  their
children’s shoulder or to casually discuss what they’re watching but, more important, harder to find
content enjoyed across gender and generational divisions. This means:
a decline in terrestrial viewing among children as children switch to dedicated children’s channels
(notably CBBC) and/or YouTube;
children divide their attention across many more channels than before – 19 channels watched by 20%
and more of children in 2014, compared to four channels in 1995.
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